**Trường Tiểu học Dương Hà**

**PHIẾU ÔN TẬP**

**Môn Toán+ Tiếng Việt - Lớp 3**

**Tuần 8 (Từ ngày 23/3/2020 đến 27/3/2020)**

**TOÁN SỐ 1**

**Khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cẩu:**

**Câu 1**: *Số gồm 9 nghìn, 3 trăm, 2 đơn vị được viết là:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A - 9320 | B - 9203 | C - 9302 | D - 9303 |

**Câu 2**: *Số* ***“ Tám nghìn chín trăm hai mươi mốt”*** được viết là*:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A - 9825 | B – 8921 | C – 8952 | D - 8922 |

**Câu 3 :** *Số bé nhất có bốn chữ số khác nhau là*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A - 1000. | B – 1234. | C – 1001. | D – 1023. |

**Câu 4:**  *Số* ***3805*** *đọc là :*

|  |  |
| --- | --- |
| A – Ba nghìn tám trăn không năm  B – Ba nghìn sáu trăm linh năm | C - Ba nghìn tám trăm linh lăm  D - Ba nghìn tám trăm linh năm |

**Câu 5**: Có bao nhiêu số chẵn có bốn chữ số giống nhau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 3 số | B. 4 số | C. 5 số | D. 9 số |

**Câu 6**: Chu vi của mảnh đất hình vuông là 6m 40cm. Độ dài một cạnh của mảnh đất đó là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 16m | B. 160dm | C. 16 dm | D. 16cm |

**Câu 7***: Một cửa hàng tròn tháng Một bán được 380m vải, tháng Hai bán được nhiều hơn tháng Một là 210m vải. Cả hai tháng cửa hàng đó bán được:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A – 970km vải | B – 590m vải | C – 350m vải | D – 970m vải |

**Câu 8**: Số liền trước của một số có bốn chữ số là số có ba chữ số. Vậy số liền sau của số có ba chữ số đó là

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 9999 | B. 1000 | C. 999 | D. 998 |

**PHẦN II: Trình bày chi tiết các bài toán sau:**

**Bài 1**: Đặt tính rồi tính

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 575 + 418  …..............................  …..............................  ….............................. | 464 + 618  …..............................  …..............................  ….............................. | 958 -461  …..............................  …..............................  ….............................. | 825-619  …..............................  …..............................  ….............................. |

**Bài 2**: Tìm X

|  |  |
| --- | --- |
| X -231 = 948-539  …....................................................  …....................................................  ….................................................... | 502 – X= 107 x 3  …....................................................  …....................................................  ….................................................... |

**Bài 3**. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 400m, chiều rộng bằng 1/8 chiều dài. Tính chu vi của mảnh đất hình chữ nhật đó. ?

**Bài 4** : Tìm tất cả các số có bốn chữ số mà chữ số hàng nghìn hơn chữ số hàng trăm 2 đơn vị, chữ số hàng trăm hơn chữ số hàng chục 2 đơn vị, chữ số hàng chục hơn chữ số hàng đơn vị 2 đơn vị

**TOÁN SỐ 2**

**I. Khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cẩu:**

**Câu 1**: Dãy số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

|  |  |
| --- | --- |
| A .3426; 2517; 4840; 9599  C. 904; 4577; 5110; 9451 | B. 9999; 3467; 1290; 2439  D. 904; 5110; 9451; 4577. |

**Câu 2**: Điền dấu (<;>;=) thích hợp vào chỗ chấm :

|  |  |
| --- | --- |
| A 1km……1450m + 430m | D 2kg……….2990g |

**Câu 3:** Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 3251kg thóc, thửa ruộng thứ hai thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng thứ nhất là 234kg. Cả hai thửa ruộng thu hoạch được số ki- lô- gam thóc là :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A 6736kg thóc. | B 6763kg thóc | C 3485kg thóc | D 3017kg thóc |

**Câu 4:**  Một hình chữ nhật có chu vi là 360cm, chiều rộng là 80cm. Chiều dài hình chữ nhật đó là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 280cm | B. 100cm | C. 880cm | D. 180cm |

**Câu 5**: Tổng của số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau và số liền sau của số đó là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 2047 | B. 1024 | C. 1023 | D. 1111 |

**Câu 6**: Số nhỏ nhất có năm chữ số là số liền sau của số:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 10000 | B. 9998 | C.10001 | D. 9999 |

**Câu 7**: Cho đoạn thằng AB dài 600cm. I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Độ dài đoạn thẳng AI dài là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 200 | B. 300 | C. 400 | D. 600 |

**PHẦN II: Trình bày chi tiết các bài toán sau:**

**Bài 1**: Đặt tính rồi tính

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4037 + 1428  .................................  .................................  ................................. | 3641 + 3127  .................................  .................................  ................................. | 722 - 609  .................................  .................................  ................................. | 319 - 294  .................................  .................................  ................................. |

**Bài 2**: Tính giá trị biểu thức

|  |  |
| --- | --- |
| a) 987km : 7+193km  .......................................................  .......................................................  ....................................................... | b) 932kg-132kg x 3  .......................................................  .......................................................  ....................................................... |

**Bài 3**. Một trường tiểu học có 1042 học sinh khối lớp Một, 948 học sinh khối lớp Hai và 830 học sinh khối lớp Ba. Hỏi cả ba khối của trường tiểu học đó có tất cả bao nhiêu học sinh. ?

**Bài 4** : Tính độ dài cạnh của một hình vuông, biết chu vi của hình vuông đó bằng chu vi của một hình chữ nhật có chiều dài là 96cm, chiều rộng là 32cm.

TOÁN SỐ 3

**Bài 1** : Tìm X, biết

X : 4= 279 ( dư 3) 186 : X= 5 ( dư 1)

**Bài 2** : Tính giá trị của biểu thức

169 - 60 :10 455 + (145 :5) 163m x 3 + 130

**Bài 3** : Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 64m, chiều dài gấp 2 lần chiều rộng ? Tính chu vi mảnh đất đó ?

**Bài 4** : Một lớp học có 36 bạn nam và 24 bạn nữ. Số học sinh của cả lớp được xếp đều vào 5 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bạn ?

………………………………………………………………………………………….

**Bài 5** : Một hình chữ nhật có chu vi là 456cm, chiều dài bằng 1/3 chu vi. Tìm chiều rộng của hình chữ nhật đó.

Bài 6: Một hình vuông có chu vi là 6m4cm. Tính độ dài cạnh hình vuông đó.

Bài 7: Tìm một số biết rằng số đó chia cho 8 thì được thương là số chẵn lớn nhất có hai chữ số và số dư là số dư lớn nhất có thể?

**TOÁN SỐ 4**

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2356 + 3364  ……………….  ……………….  ………………. | 6204 + 1289  ……………….  ……………….  ………………. | 7521 – 1291  ……………….  ……………….  ………………. | 5224 – 2510  ……………….  ……………….  ………………. |

**Bài 2. Viết các số 2589, 8925, 8529, 8952, 2895, 2985 theo thứ tự:**

1. Từ bé đến lớn:

….……………………………......................................…………………………………………………………...

1. Từ lớn đến bé:

….……………………………......................................…………………………………………………………...

**Bài 3**. **Tính giá trị của biểu thức:**

|  |  |
| --- | --- |
| **a. (105 + 145) × 4**  ………………………………………  ……………………………………… | **b. 990 : 6 – 65**  ………………………………………  ……………………………………… |
| **c. 215 + 85 × 7**  ………………………………………  ……………………………………… | **d. 990 – 660 : 6**  ………………………………………  ……………………………………… |

**Bài 4. Điền dấu >; =; < thích hợp vào chỗ chấm:**

7744 ... 7745 1kg .... 1000g 2 ngày 25 giờ

3369 ... 3269 959g ... 1kg 1/2 ngày 12 giờ

**Bài 5.** Một cửa hàng buổi sáng bán được 950 chiếc xe đạp, buổi chiều bán được số xe đạp gấp 3 lần số xe bán được buổi sáng. Hỏi cả ngày hôm đó cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu chiếc xe đạp? ***Bài giải***

….……………………………......................................…………………………………………………………...

….……………………………......................................…………………………………………………………...

….……………………………......................................…………………………………………………………...

….……………………………......................................…………………………………………………………...

….……………………………......................................…………………………………………………………...

**Bài 6.** Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 150m. Chiều rộng mảnh vườn đó bằng 1/2 chiều dài.

a. Tính chiều rộng của mảnh vườn đó.

b. Trong vườn trên người ta lấy một miếng hình vuông để trồng hoa, biết rằng độ dài cạnh miếng đất hình vuông đúng bằng chiều rộng miếng đất hình chữ nhật. Tính chu vi miếng đất trồng hoa? ***Bài giải***

….……………………………......................................…………………………………………………………...

….……………………………......................................…………………………………………………………...

….……………………………......................................…………………………………………………………...

….……………………………......................................…………………………………………………………...

….……………………………......................................…………………………………………………………...

….……………………………......................................…………………………………………………………...

….……………………………......................................…………………………………………………………...

**Bài 7. Cho 4 số: 1, 5 ,7, 9. Từ các số đã cho, hãy viết:**

a. Số lớn nhất có 4 chữ số từ các số đã cho, biết mỗi chữ số chỉ xuất hiện đúng một lần: ….……………………………......................................…………………………………………………………...

a. Số bé nhất có 4 chữ số từ các số đã cho, biết mỗi chữ số chỉ xuất hiện đúng một lần: ….……………………………......................................…………………………………………………………...

**Bài 8.** Một bức tranh hình chữ nhật có chiều dài là 4dm35cm và chiều rộng bằng 1/5 chiều dài. Hãy tính chu vi bức tranh hình chữ nhật đó.

***Bài giải***

|  |
| --- |
| ..................................................................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................. |

**PHIẾU TV SỐ 1**

**Bài 1**: *Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân trong các câu dưới đây:*

|  |
| --- |
| a. Tối nay, em sẽ làm phiếu bài tập.  …………………………………………………………………………………………  b. Học sinh trường tiểu học huyện Gia Lâm sẽ tổ chức cuộc họp vào ngày 6 tháng 1 năm 2020 |

……………………………………………………………………………………………

c. Chúng em học bài thơ Anh Đom Đóm trong học kì I.

……………………………………………………………………………………………

d. Những bông hoa đang khoe sắc trong vườn hoa.

……………………………………………………………………………………………

e. Mẹ em nấu ăn rất ngon.

……………………………………………………………………………………………

**Bài 2**:***Đặt câu hỏi có sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa để nói về:***

a. Một con vật mà em yêu thích.

…………………………………………………………………………………………..

b. Một loài hoa mà em yêu thích.

……………………………………………………………………………………………

c. Một đồ dùng học tập của em .

……………………………………………………………………………………………

d. Một loài cây mà em biết.

……………………………………………………………………………………………

e. Một phương tiện di chuyển mà em biết.

……………………………………………………………………………………………

**Bài 3**: *Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân trong các câu dưới đây:*

|  |
| --- |
| a. Tối nay, em sẽ làm phiếu bài tập.  …………………………………………………………………………………………  b. Mùa hè, hoa phượng nở đỏ rực một góc trời. |

……………………………………………………………………………………………

c. Chúng em học bài thơ Anh Đom Đóm trong học kì I.

……………………………………………………………………………………………

d. Những bông hoa đang khoe sắc trong vườn hoa.

……………………………………………………………………………………………

e. Mẹ em nấu ăn rất ngon.

……………………………………………………………………………………………

**Bài 4**:***Đặt câu có sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa để nói về:***

a. Một con vật mà em yêu thích.

…………………………………………………………………………………………..

b. Một loài hoa mà em yêu thích.

……………………………………………………………………………………………

c. Một đồ dùng học tập của em .

……………………………………………………………………………………………

d. Một loài cây mà em biết.

……………………………………………………………………………………………

e. Một phương tiện di chuyển mà em biết.

……………………………………………………………………………………………